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Özet: Bu çal›flmada ‹vesi ve Morkaraman kuzular›n›n, do¤um a¤›rl›¤›, sütten kesim a¤›rl›¤›, sütten kesime kadarki günlük canl› a¤›rl›k
art›fl›, mera sonu a¤›rl›¤›, meradaki günlük canl› a¤›rl›k art›fl›, ilk k›rk›m sonu canl› a¤›rl›¤› ve kirli yapa¤› a¤›rl›klar› saptanm›flt›r.Y›l›n
etkisi k›rk›m sonu vücut a¤›rl›¤›nda önemli, di¤er tüm özelliklerde ise çok önemli etkiye sahip oldu¤u belirlenmifltir. Ana yafl›n›n sütten
kesime kadarki günlük canl› a¤›rl›k art›fl› üzerinde önemli etkiye sahip oldu¤u saptanm›flt›r. Bu çal›flmada ›rk›n do¤um a¤›rl›¤› ve ilk
k›rk›m sonu canl› a¤›rl›¤› d›fl›nda kalan tüm özelliklerde çok önemli farkl›laflmaya sebep oldu¤u tespit edilmifltir. Do¤um tipinin ise
do¤um a¤›rl›¤›, sütten kesim a¤›rl›¤› ve sütten kesime kadarki günlük a¤›rl›k art›fl›nda çok önemli (P<0,01) farkl›laflmaya sebep
oldu¤u saptanm›flt›r. Tüm linear regresyonlar›n istatistik olarak çok önemli (P<0,01) birer varyasyon kaynaklar› olduklar›
belirlenmifltir.
Anahtar Sözcükler: ‹vesi, Morkaraman, Büyüme ve Geliflme özellikleri

Effects of Some Environmental Factors on Growth Traits of Awassi and Redkaraman Lambs
Abstract: In this study, the birth weights, weaning weights, pre-weaning daily weight gains, live weights at the end of the grazing
period, average daily live weight gains, body weights after shearing and greasy fleece weights were determined. The year had a
significant (P<0.05) effect on body weight after shearing and highly significant (P<0.01) effect on all other traits. Age of ewes had
a significant (P<0.05) effect on pre-weaning daily weight gain. The breed had a highly significant (P<0.01) effect on all the traits
investigated in this study except for birth weight and body weight after shearing. The effect of sex on all traits mentioned above
was significant (P<0.05) and highly significant (P<0.01). The type of birth also had a highly significant (P<0.01) effect on the birth
weight, weaning weight and pre-weaning daily weight gain. All linear regressions were determined to be statistically highly significant
(P<0.01).
Key Words: Awassi, Redkaraman, Growth traits

Girifl
Koyun eti üretimi, birim koyun bafl›na üretilen kuzu
say›s› ve kuzular›n et üretim yetenekleri ile do¤rudan
ilgilidir. Kuzular›n et üretim yetenekleri ise canl› a¤›rl›k ve
canl› a¤›rl›k art›fl h›z› ile tan›mlanabilir.
Ülkemizde, yerli koyun ›rklar›m›z›n verim düzeyini
art›rmak bir zorunluluk haline gelmifltir. Bu amaçla
yap›labilecekler, bilindi¤i gibi çevre koflullar›n›n ve genetik
yap›n›n ›slah› olmak üzere, birbirinden soyutlanmas›
olanaks›z iki temel yöntemle s›n›rl›d›r (1).
Genetik yap›ca üstün hayvanlar›n seçimi ve sürüde
al›konulacak hayvanlar›n dam›zl›k de¤erini gelifltirmek için
yap›lacak seleksiyon, bunlar›n genetik üstünlüklerine
dayand›r›lmal›d›r. Bunun için etkileri ölçülebilir çevre

faktörlerinin sebep oldu¤u varyasyon tayin edilerek,
verim karakterleri üzerindeki tesirlilikleri giderilmelidir
(2, 3, 4). Çevre faktörleri ›rk, alt ›rk ve sürüler aras›nda
yap›lacak genetik karfl›laflt›rmalar› etkiler. Ayn› flekilde
kal›t›m ve tekrarlanma dereceleri ile korelasyonlar da
çevre faktörleri taraf›ndan etkilenirler (4, 5).
Bütün verim yönlerinde geliflme, en önemli verim
özelli¤i oldu¤undan bu özelli¤in saptanmas› ve seleksiyona
esas teflkil etmesi ana amaçt›r. Geliflme yaflam süresince
belirli zamanlarda yap›lan tart›mlar ve bu tart›mlar
aras›nda kazan›lan günlük canl› a¤›rl›k art›fllar› ile ifade
edilerek seleksiyonda ana ölçüt olarak kullan›l›r. Ancak bu
a¤›rl›klar üzerine çevre faktörlerinin etki flekli ve derecesi
farkl›d›r (6).
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Seleksiyonun verimli olabilmesi için seleksiyon
ölçütlerini etkileyen bütün sistematik çevre etmenlerinin
incelenmesi gereklidir. Kuzularda büyüme ve geliflme
özelliklerini etkileyen en önemli sistematik çevre
etmenlerini y›l, ›rk, ana yafl›, cinsiyet, do¤um tipi, yafl
(gün), koç kat›m›nda ve do¤umda koyun a¤›rl›¤› olarak
çeflitli araflt›r›c›lar taraf›ndan belirtilmifltir (7, 8, 9).
Bu araflt›rmada ‹vesi ve Morkaraman kuzular›n›n
çeflitli geliflme dönemlerinde ki a¤›rl›klar› belirlenmifl ve
kimi sistematik çevre faktörlerinin etkileri incelenmifltir.

Metot
Araflt›rmaya konu olan verim özelliklerinin istatistik
analizlerinde En Küçük Kareler Metodu kullan›lm›flt›r
(10). ‹ncelenen faktörlerin alt gruplar›na ait, en küçük
kareler ortalamalar› aras›ndaki farklar›n kontrolünde
Duncan çoklu karfl›laflt›rma testleri uygulanm›flt›r.
Kuzular›n büyüme ve geliflme özellikleri için afla¤›daki
modeller kullan›lm›flt›r.
Do¤um a¤›rl›¤› için;
yijklm=µ+ai+bj+ck+dl+fm+r1(xijklm - x-)+eijklm

Materyal ve Metot
Materyal
Araflt›rman›n hayvan materyalini Atatürk Üniversitesi,
Ziraat Fakültesi Tar›m ‹flletmesinde yetifltirilen ‹vesi ve
Morkaraman sürülerinin 1997, 1998 ve 1999 y›llar›na
ait 1-9 yafll› koyunlara ait kuzular›n verim kay›tlar›
oluflturmaktad›r. ‹vesilerde 12, Morkaramanlarda ise 8
koça ait veriler de¤erlendirmeye al›nm›flt›r.
Genel olarak meraya dayal› hayvanc›l›¤›n yap›ld›¤›
iflletmede, y›llar aras›nda homojenli¤in sa¤lanmas› ve
bölge geleneklerine uyum sebebiyle Ekim ortalar›nda
bafllat›lan koç kat›m› yaklafl›k 40 gün sürdürülmüfl ve
yo¤un kuzu do¤umlar› da do¤al olarak Mart ve Nisan
aylar›nda gerçekleflmifltir.
Kuzular do¤umlar›n›n ilk 24 saati içinde kulaklar›na
numara tak›larak numaralanm›fl ve 10 gr’a kadar hassas
terazi ile tart›larak do¤um a¤›rl›klar› al›nm›flt›r. Aç›lan
kuzu kart›na kuzunun numaras›, cinsiyeti, do¤um flekli,
do¤um a¤›rl›¤›, anas›n›n ve babas›n›n numaralar›
yaz›lm›flt›r. Ortalama 75 günlükken sütten kesilen
kuzular›n di¤er dönem canl› a¤›rl›klar› ise 100 gr
hassasiyetli baskül kullan›larak tespit edilmifltir.
Her kuzu için süt emme ve mera dönemi ortalama
günlük a¤›rl›k art›fl›n›n belirlenmesinde s›ras›yla;
Sütten kesim a¤›rl›¤› – Do¤um a¤›rl›¤›
Süt emme süresi (gün)
Mera sonu a¤›rl›¤› – Sütten kesim a¤›rl›¤›
Mera süresi (gün)
formülleri kullan›lm›flt›r.
K›rk›mlar her y›l Haziran ay› sonunda
gerçeklefltirilerek k›rk›m sonu canl› a¤›rl›klar› ve kirli
yapa¤› a¤›rl›klar› belirlenmifltir.
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Sütten kesim ve sütten kesime kadar ki günlük canl›
a¤›rl›k art›fl› için;
_
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+
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+
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+
r
(
X
X
) + r 2( Z ijklmi
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k
l
m
i
j
k
l
m
1
i
j
k
l
m
_
_
Z)+r3(Wijklm-W)+eijklm
Mera sonu a¤›rl›¤› ve meradaki günlük canl› a¤›rl›k
art›fl› için;
_
_
yijklm=µ+ai+bj+ck+dl+fm+r1(Xijklm-X)+r4(Tijklm-T)+eijklm
‹lk k›rk›m sonu vücut a¤›rl›¤› ve kirli yapa¤› a¤›rl›¤›
için;
_
_
yijkl=µ+ai+bj+ck+dl+f+r1(Xijkl-X)+r5(Uijkl-U)+eijkl
sabit modelleri kullan›lm›flt›r. Burada;
yijkl, yijklm= i. y›lda, j. ana yafll›, k. ›rkta, l. do¤um tipli,
m. cinsiyetli bir kuzunun ele al›nan herhangi bir karakter
bak›m›ndan gözlem de¤eri
ai= i. y›l›n etkisi (i=1, 2, 3; 1997, 1998, 1999),
bj= j. koyun yafl›n›n etkisi (j=1,…., 9),
ck= k. ›rk›n etkisi (k=1, 2; ‹vesi, Morkaraman),
dl= l. do¤um tipinin etkisi (l=1, 2; tekiz, ikiz),
fm= m. cinsiyetin etkisi (m=1, 2; erkek, difli),
Xijklm, Zijklm, Wijklm, Tijklm ve Uijkl = i. y›lda, j. ana yafll›, k.
›rkta, l. do¤um tipli, m. cinsiyetli bir koyunun koçkat›m
a¤›rl›¤›, bir kuzunun do¤um a¤›rl›¤›, sütten kesim yafl›
(gün), sütten kesim a¤›rl›¤›, mera sonu a¤›rl›¤›d›r.
__ ___
X,Z,W,T,U = Koyunlar›n koç kat›m a¤›rl›¤›, kuzular›n
do¤um a¤›rl›¤›, sütten kesim yafl›, sütten kesim a¤›rl›¤› ve
mera sonu a¤›rl›klar›n›n aritmetik ortalamalar› olup,
r1, r2, r3, r4 ve r5= Koyunlar›n koç kat›m a¤›rl›¤›,
kuzular›n do¤um a¤›rl›¤›, sütten kesim yafl›, sütten kesim
a¤›rl›¤›, mera sonu a¤›rl›klar›na göre regresyon
katsay›lar›n› ve eijkl, eijklm= flansa ba¤l› hatay›
göstermektedir.
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Bulgular

Tart›flma

Koyunlar›n et üretimindeki verimlili¤i özel
vas›flar›ndan çok koyun bafl›na düflen kuzu say›s› ve
kuzular›n›n et üretim kabiliyetleri ile ilgilidir. Kuzular›n et
üretim kabiliyetleri ise canl› a¤›rl›k art›fl h›z› ile yaflama
güçlerine ba¤l›d›r. Kuzular›n do¤um a¤›rl›¤›, sütten kesim
a¤›rl›¤›, sütten kesime kadar günlük canl› a¤›rl›k art›fl›,
mera sonu a¤›rl›¤›, merada günlük canl› a¤›rl›k art›fl›, ilk
k›rk›m sonras› canl› a¤›rl›k, kirli yapa¤› a¤›rl›¤›na ait
varyans analizi, en küçük kareler ortalamalar›, standart
hatalar› ve çoklu karfl›laflt›rma test sonuçlar› Tablo 1’de
sunulmufltur.

Y›l faktörünün ilk k›rk›m canl› a¤›rl›¤›nda önemli
(P<0,05) do¤um a¤›rl›¤›, sütten kesim a¤›rl›¤›, sütten
kesime kadarki günlük canl› a¤›rl›k art›fl›, mera sonu
a¤›rl›¤›, meradaki günlük canl› a¤›rl›k art›fl› ve kirli yapa¤›
a¤›rl›¤›nda ise çok önemli (P<0,01) farkl›laflma meydana
getirdi¤i gözlenmifltir. Kuzular›n büyüme ve geliflme
özelliklerinde y›l›n etkisi bafllang›çta çok önemli etkiye
sahipken, ilerleyen dönemde bu faktörün etkisinin azald›¤›
görülmektedir. Büyüme ve geliflme özellikleri ile ilgili
olarak yap›lan çeflitli çal›flmalarda baz› araflt›r›c›lar y›l›n
önemli bir varyasyon kayna¤› oldu¤unu bildirirken (6,

Tablo 1.

Büyüme ve Geliflme Özelliklerinin En Küçük Kareler Ortalamalar› ve Standart Hatalar›.
Do¤um A¤›rl›¤›

Sütten Kesim

Süt. Kes. Kadar

Mera Sonu

Meradaki

‹lk K›rk›m

Kirli Yapa¤›

(kg)

A¤›rl›¤› (kg)

GCAA (kg)

A¤›rl›¤› (kg)

GCAA (kg)

Canl› A¤. (kg)

A¤›rl›¤› (kg)

_
X ± Sx-

_
X ± Sx-

_
X ± Sx-

_
X ± Sx-

_
X ± Sx-

_
X ± Sx-

_
X ± Sx-

454

4,10±0,06

16,64±0,25

0,134±0,003

34,39±0,25

0,136±0,002

108

42,25±0,85

1,75±0,08

**

**

**

**

**

*

**

1997

142

3,87±0,10b

19,75±0,37a

0,166±0,004a

33,24±0,38b

0,136±0,003b

49

44,33±1,12

2,09±0,10

1998
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4,24±0,09a

18,05±0,42b

0,151±0,005b

33,42±0,43b

0,126±0,003c

59

40,16±1,04

1,41±0,09

1999

166

4,20±0,09a

12,09±0,37c

0,087±0,004c

36,50±0,44a

0,146±0,004a

-

-

ÖS

ÖS

*

ÖS

ÖS

ÖS

ÖS
1,84±0,33

Kaynaklar
Genel

N

Y›l

Ana Yafl›

N

1

11

3,82±0,30

14,22±1,15

0,103±0,013b

33,33±1,20

0,127±0,009

2

43,77±3,79

2

37

4,17±0,17

16,16±0,62

0,130±0,007a

34,86±0,65

0,139±0,005

7

42,33±2,10

1,84±0,19

3

101

4,21±0,11

16,23±0,39

0,131±0,004a

35,10±0,41

0,142±0,003

20

43,66±1,43

1,71±0,13

4

91

4,03±0,11

16,88±0,41

0,138±0,005a

33,83±0,42

0,131±0,004

26

40,93±1,36

1,73±0,12

5

78

4,31±0,11

17,66±0,42

0,147±0,005a

34,75±0,43

0,139±0,004

18

42,32±1,29

1,94±0,11

6

68

4,14±0,12

16,46±0,44

0,132±0,005a

34,44±0,46

0,137±0,004

14

43,82±1,45

1,64±0,13

7

28

4,06±0,18

17,68±0,66

0,143±0,007a

34,97±0,68

0,141±0,005

5

38,30±2,40

1,65±0,21

8

21

3,97±0,21

17,64±0,77

0,146±0,008a

34,18±0,79

0,135±0,006

9

40,67±1,81

1,84±0,16

9

19

4,24±0,22

16,76±0,79

0,138±0,009a

34,01±0,82

0,133±0,007

7

44,43±1,96

1,57±0,18

ÖS

**

**

**

**

Irk

ÖS

**

‹vesi

315

4,17±0,08

15,67±0,30

0,123±0,003

33,46±0,32

0,129±0,003

67

42,28±1,09

1,96±0,10

Morkaraman

139

4,03±0,09

17,61±0,32

0,145±0,004

35,31±0,33

0,143±0,003

41

42,21±1,05

1,55±0,09

**

**

**

ÖS

ÖS

357

4,47±0,06

18,64±0,23

0,156±0,003

34,55±0,25

0,137±0,002

97

3,74±0,10

14,64±0,39

0,113±0,004

34,22±0,42

0,135±0,003

*

**

**

**

**

Do¤um Tipi
Tekiz
‹kiz
Cinsiyet

ÖS

ÖS

92

40,85±0,69

1,83±0,06

16

43,65±1,46

1,67±0,13

Erkek

229

4,20±0,08

17,14±0,29

0,140±0,003

36,00±0,30

0,149±0,002

-

-

Difli

225

4,01±0,08

16,14±0,30

0,129±0,003

32,77±0,31

0,123±0,003

-

-

0,02±0,01**

0,05±0,03

0,0005±0,0003

-0,005±0,028

-0,0001±0,0002

-

-

Do¤um A¤. (Lin. Et.)

-

1,38±0,18**

0,004±0,002*

-

-

-

-

Süt. Kes. Yafl. (Lin. Et.)

-

0,22±0,02**

0,001±0,0001**

-0,016±0,02

-0,0001±0,0002

-

-

Süt. Kes. A¤. (Lin. Et.)

-

-

-

0,954±0,047** -0,0004±0,0004

-

-

Mera Sonu A¤. (Lin. Et.)

-

-

-

0,596±0,113**

0,02±0,01

Koç Kat›m A¤. (Lin. Et.)

-

-

** =(P<0,01) Çok Önemli, *=(P<0,05) Önemli, ÖS=Önemsiz
a, b, c =Ayn› harfle gösterilen ortalamalar aras›ndaki fark önemsizdir.
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11); baz›lar› y›l›n bu özellikler üzerine istatistiki olarak
önemli bir fakl›laflmaya neden olmad›¤›n› belirtmifllerdir
(12,13).
Ana yafl› sütten kesime kadarki günlük canl› a¤›rl›k
art›fl›nda istatistiki olarak önemli (P<0,05) etki meydana
getirirken, di¤er dönem a¤›rl›klar› üzerine etkisinin
önemsiz oldu¤u belirlenmifltir. Benzer ›rklarla yapt›klar›
çal›flmalarda Eliçin ve Kesici (14) sütten kesim a¤›rl›¤›na,
Narayanaswami ve ark., (15) ve Akçap›nar (16) tüm
dönem a¤›rl›klar›na, Vanl› ve ark. (12) ve Özsoy ve ark.
(13) do¤um a¤›rl›¤›, sütten kesim a¤›rl›¤› ve mera sonu
a¤›rl›¤›na ana yafl›n›n etkisini önemli olarak
bildirmifllerdir. Yaprak (17) ve Macit (18) ise ana yafl›n›n
kuzular›n büyüme ve geliflme özelliklerinde önemli bir
farkl›laflma meydana getirmedi¤ini tespit etmifllerdir.
Irk›n sütten kesim a¤›rl›¤›, sütten kesime kadarki
günlük canl› a¤›rl›k art›fl›, mera sonu a¤›rl›¤› ve meradaki
günlük canl› a¤›rl›k art›fl›na etkisi çok önemli (P<0,01);
kirli yapa¤› a¤›rl›¤›na önemli (P<0,05) olurken, do¤um
a¤›rl›¤› ve ilk k›rk›m sonu canl› a¤›rl›¤›nda etkisinin
önemsiz oldu¤u belirlenmifltir.
Çeflitli araflt›r›c›lar (6, 8) do¤um a¤›rl›¤›, sütten kesim
a¤›rl›¤›, mera sonu a¤›rl›¤›, sütten kesime kadarki ve
meradaki günlük canl› a¤›rl›k art›fllar› üzerine ›rk›n
etkisini önemli olarak belirtmifllerdir ki bu durum
araflt›rmam›zla paralellik arzetmektedir. Baz› araflt›r›c›lar
ise (16) bu özellikler üzerine ›rk›n önemli bir etkisinin
olmad›¤›n› bildirmifllerdir.
Do¤um a¤›rl›¤›, sütten kesim a¤›rl›¤› ve sütten kesime
kadarki günlük canl› a¤›rl›k art›fl›nda çok önemli (P<0,01)
varyasyon meydana getiren do¤um tipinin, mera sonu
a¤›rl›¤›, meradaki günlük canl› a¤›rl›k art›fl›, ilk k›rk›m
sonu canl› a¤›rl›¤› ve kirli yapa¤› a¤›rl›¤› üzerine etkisinin
önemsiz oldu¤u gözlenmifltir. Büyüme ve geliflmenin ilk
dönemlerinde önemli bir varyasyon kayna¤› olan do¤um
tipinin, kuzunun yafl› ilerledikçe etkisini kaybetti¤i
gözlenmektedir (19, 20).
Cinsiyetin do¤um a¤›rl›¤›nda önemli (P<0,05); sütten
kesim a¤›rl›¤›, sütten kesime kadarki günlük canl› a¤›rl›k
art›fl›, mera sonu a¤›rl›¤›, meradaki günlük canl› a¤›rl›k
art›fl›nda ise istatistiki olarak çok önemli (P<0,01)
varyasyona sebep oldu¤u tespit edilmifltir. Kuzular›n canl›
a¤›rl›k ve canl› a¤›rl›k art›fllar› üzerine etki eden faktörler
içerisinde cinsiyetin en önemli varyasyon kaynaklar›ndan
biri oldu¤u çeflitli araflt›r›c›lar taraf›ndan bildirilmifltir (9,
14, 19, 20).
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‹ncelenen özelliklerde koç kat›m a¤›rl›¤›n›n do¤um
a¤›rl›¤›na; do¤um a¤›rl›¤› ve sütten kesim yafl›n›n sütten
kesim a¤›rl›¤›na; sütten kesim a¤›rl›¤›n›n mera sonu
a¤›rl›¤›na; mera sonu a¤›rl›¤›n›n ilk k›rk›m sonu vücut
a¤›rl›¤›na linear etkisinin istatistiki olarak çok önemli
(P<0,01) oldu¤u belirlenmifltir. Ayn› dönemler için Özsoy
ve ark. (13), Karaca ve Okut (9), Yaprak (17) ve Macit
(18)’in bildirdikleri araflt›rma sonuçlar›, elde etti¤imiz
bulgularla benzerlik göstermifltir.
‹vesi ve Morkaraman kuzular›nda do¤um a¤›rl›klar›
4,17 ve 4,03 kg olarak belirlenmifltir. Sürü genelinde en
yüksek do¤um a¤›rl›¤› 1998, en düflük do¤um a¤›rl›¤› ise
1997 y›l›nda elde edilmifl ve aradaki fark 0,366 kg olarak
saptanm›flt›r. Kuzu do¤um a¤›rl›klar›n›n ana yafl› ile
artarak 5 yafll› analarda en yüksek seviyeye ulaflt›¤› ve
daha sonraki yafllarda hafif bir düflme e¤iliminde oldu¤u
gözlenmifltir. En yüksek etki pay›na sahip 5 yafll› anan›n
kuzusu ile en düflük etki pay›na sahip 1 yafll› anan›n
kuzusu aras›nda 0,495 kg’l›k fark›n oldu¤u görülmüfltür.
Ayr›ca tekiz kuzular›n ikiz kuzulardan, erkek kuzular›n da
difli kuzulardan daha yüksek etki pay›na sahip olduklar›
belirlenmifltir. Koç kat›m a¤›rl›¤›n›n do¤um a¤›rl›¤›nda
0,02 kg’l›k bir farkl›laflmaya sebep oldu¤u tespit
edilmifltir. ‹vesi ve Morkaraman kuzular› için tespit edilen
do¤um a¤›rl›klar› Eliçin ve ark. (6), Aksakal (20)’›n
bildirdikleri 2,6-3,9 kg’l›k de¤erlerden büyük; Yaprak
(17), Day›o¤lu ve ark. (21)’nin elde ettikleri 4,0-4,30
kg’l›k de¤erlere oldukça yak›n; Vanl› ve ark. (12), Özsoy
ve ark. (13), Macit (18), Esenbu¤a (22) ve Karakaya ve
ark. (19)’n›n tespit ettikleri 4,40-5,31 kg’l›k de¤erlerden
ise düflük bulunmufltur.
Sütten kesim a¤›rl›¤› ve sütten kesime kadarki günlük
canl› a¤›rl›k art›fllar› ‹vesi ve Morkaramanlarda 15,67 ve
17,61 kg; 0,123 ve 0,145 kg olarak belirlenmifltir. En
yüksek canl› a¤›rl›k ve canl› a¤›rl›k art›fl›n›n elde edildi¤i
1997 y›l› ile, en düflük canl› a¤›rl›k ve canl› a¤›rl›k art›fl›n›n
elde edildi¤i 1999 y›l› aras›ndaki fark 7,66 ve 0,08 kg
olarak gözlenmifltir. Morkaramanlar ‹vesilerden, tekizler
ikizlerden, erkekler ise diflilerden daha yüksek sütten
kesim a¤›rl›¤› ve canl› a¤›rl›k art›fl› sa¤lam›fllard›r. Do¤um
a¤›rl›¤›ndaki 1 kg’l›k farkl›l›k sütten kesim a¤›rl›¤› ve
sütten kesime kadarki günlük canl› a¤›rl›k art›fl›nda
s›ras›yla 1,38 ve 0,004 kg; sütten kesim yafl›ndaki 1
günlük art›fl ise 0,22 ve 0,001 kg’l›k farkl›laflmaya sebep
oldu¤u belirlenmifltir.
Do¤um a¤›rl›¤›nda üstün bir durumda olan ‹vesiler ilk
k›rk›m canl› a¤›rl›¤›na kadar olan bütün dönem
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özelliklerinde eksik performans göstermifllerdir. ‹lk
k›rk›m canl› a¤›rl›¤›nda Morkaramanlarla benzer, kirli
yapa¤› a¤›rl›¤›nda ise Morkaramanlardan daha üstün
performans gösterdikleri görülmektedir. Bu durum bir
yafla kadar olan dönemde ‹vesilerin adaptasyondan
kaynaklanan yaflama gücü ve uyum eksikliklerinin oldu¤u
ancak olumlu düzenlemelerle daha yüksek verim
al›nabilece¤i izlenimini vermifltir.
Sütten kesim a¤›rl›¤› için elde etti¤imiz de¤erlerin
Eliçin ve ark. (6), Macit (18), Day›o¤lu ve ark. (21)’nun
bildirdikleri 15-18 kg’l›k de¤erlerle benzer; Karakaya ve
ark. (19), Vanl› ve ark. (12), Özsoy ve ark. (13), Yaprak
(17), Esenbu¤a (22) ve Aksakal (20)’›n tespit ettikleri 1823 kg’l›k de¤erlerden düflük olduklar› belirlenmifltir.
Sütten kesime kadarki canl› a¤›rl›k art›fl›nda tespit edilen
de¤erler ise Yaprak (17), Macit (18), Esenbu¤a (22) ve
Aksakal (20)’in bildirdikleri de¤erlerden daha düflük
bulunmufltur.
Araflt›rmam›zda ‹vesi ve Morkaraman kuzular›n›n
mera sonu a¤›rl›klar› 33,46 ve 35,31 kg olarak
belirlenmifltir. Bu de¤erler mera sonu a¤›rl›¤› için Vanl› ve
ark. (12), Özsoy ve ark. (13), Hac›ismailo¤lu ve Evrim
(11), Esenbu¤a (22)’n›n bildirdi¤i 22-30 kg’l›k
de¤erlerden yüksek, Aksakal (20)’›n bildirdi¤i 37,9 kg’l›k
de¤erden ise düflük olarak belirlenmifltir. En yüksek mera
sonu a¤›rl›¤›n›n 1999 y›l›nda elde edildi¤i çal›flmada,
erkeklerin diflilerden daha yüksek etki pay›na sahip
oldu¤u gözlenmifltir. Ayr›ca sütten kesim a¤›rl›¤›nda 1
kg’l›k art›fl, mera sonu a¤›rl›¤›nda 0,954 kg’l›k bir
farkl›laflmaya sebep oldu¤u tespit edilmifltir.
Araflt›rmam›z koflullar› alt›nda kuzular›n meradaki
günlük canl› a¤›rl›k art›fllar› ‹vesi ve Morkaramanlarda
0,129 ve 0,143 kg olarak belirlenmifltir. Bu de¤erlerin
Macit (18)’in bildirdi¤i de¤erlere benzer, Aksakal (20)’›n

tespit etti¤i de¤erlerden düflük, Esenbu¤a (22)’n›n
buldu¤u de¤erlerden ise yüksek oldu¤u gözlenmifltir.
‹vesi ve Morkaraman kuzular›n›n ilk k›rk›m sonu canl›
a¤›rl›klar› 42,28 ve 42,21 kg olarak belirlenmifltir.
Çal›flmada elde edilen de¤erler ayn› dönem a¤›rl›¤› için
Narayanaswami ve ark. (15), Eliçin ve ark. (6),
Hac›ismailo¤lu ve Evrim (11)’in bildirdikleri de¤erlerden
daha yüksek olarak gözlenmifltir. En yüksek canl› a¤›rl›¤›n
elde edildi¤i 1997 y›l› ile en düflük canl› a¤›rl›¤› elde
edildi¤i 1998 y›l› aras›nda 4,16 kg’l›k fark›n oldu¤u
gözlenmifltir.
‹vesi ve Morkaraman kuzular›n kirli yapa¤› a¤›rl›klar›
1,96 ve 1,55 kg olarak belirlenmifltir. Y›l ve ›rk›n
istatistiki olarak önemli (P<0,01) varyasyon kayna¤›
oldu¤u ve bu özellikte ana yafl› ile do¤um tipinin etkisinin
önemsiz oldu¤u gözlenmifltir. Kirli yapa¤› a¤›rl›¤› için elde
etti¤imiz de¤erlerin Hac›ismailo¤lu ve Evrim (11)’in
bildirdikleri de¤erlerden daha düflük oldu¤u tespit
edilmifltir. Kirli yapa¤› verimi bak›m›ndan y›llar aras›nda
(1997-1999) 0,68 kg; ›rklar aras›nda (‹vesiMorkaraman) ise 0,40 kg’l›k bir fark›n oldu¤u
gözlenmifltir.
Sonuç olarak, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tar›m ‹flletmesinde son y›llarda ‹vesi ›rk›nda daha önceki
y›llara göre bir verim düflüklü¤ü gözlenmifltir. Halbuki
daha önceki y›llarda yap›lan çal›flmalarda ‹vesilerin verim
özelliklerinin hepsinde Morkaramanlardan üstün
özelliklere sahip olduklar› tespit edilmifltir. Bu verim
düflüklü¤ünün nedeni, 1996 y›l›nda ‹vesi sürüsünü
geniflletmek amac› ile Ceylanp›nar Devlet Üretme
Çiftli¤inden getirilen ‹vesi koyunlar›n iflletme flartlar›na
arzu edilen düzeyde adapte olmamalar›ndan ve bunlardan
olma kuzular›n ise bölgenin hakim ve yayg›n ›rk› olan
Morkaraman kuzular› kadar, meray› iyi bir flekilde
de¤erlendirememesinden kaynaklanm›fl olabilir.
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